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Μελέτη της παραγωγής κλιτικών αντωνυμιών 
σε μονόγλωσσα και δίγλωσσα παιδιά 




Η αξιοποίηση της γλωσσικής επίδοσης παιδιών με Ειδική Γλωσσική Διαταραχή
(ΕΓΔ) σε έργα ελέγχου παραγωγής κλιτικών αντωνυμιών ως κλινικού δείκτη της
εν λόγω διαταραχής αποτελεί ένα από τα αμφιλεγόμενα διλήμματα του επιστη-
μονικού πεδίου έρευνας του γλωσσικού προφίλ παιδιών με διάγνωση ΕΓΔ διαγλωσσικά. Αν και ευρήματα
από μια σειρά διαγλωσσικών μελετών καταδεικνύουν ότι η παραγωγή κλιτικών αντωνυμιών είναι ιδιαίτερα
προβληματική στην ΕΓΔ, μελέτες που διεξήχθησαν σε ελληνόφωνα παιδιά με ΕΓΔ δεν φαίνεται να συγκλί-
νουν ως προς τα αποτελέσματά τους. Πέντε ομάδες παιδιών, εκ των οποίων οι δύο με μονόγλωσσα και
δίγλωσσα παιδιά με ΕΓΔ και οι υπόλοιπες με τυπικώς αναπτυσσόμενα παιδιά εξισωμένα ως προς τη χρο-
νολογική ηλικία ή τη λεκτική ευφυΐα με τα παιδιά με ΕΓΔ, συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα. Η μελέτη έθε-
σε υπό έλεγχο δύο γενικές υποθέσεις: (α) αν η δυσκολία των παιδιών με ΕΓΔ στην παραγωγή κλιτικών αντω-
νυμιών συνιστά χρονική καθυστέρηση στη γλωσσική ανάπτυξη ή έκφανση μιας ποιοτικά διακριτής ανα-
πτυξιακής πορείας στην ΕΓΔ, και (β) αν η διγλωσσία των παιδιών με ΕΓΔ θα λειτουργήσει αντισταθμιστικά
στη γλωσσική τους δυσκολία. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι επιδόσεις των παιδιών με ΕΓΔ ήταν κατώ-
τερες συγκριτικά των τυπικά αναπτυσσόμενων παιδιών ίδιας χρονολογικής ηλικίας, κατά συνέπεια συνη-
γορούν υπέρ της θεωρίας της χρονικής καθυστέρησης στην ΕΓΔ. Επίσης, η διγλωσσία των παιδιών με ΕΓΔ
δε βρέθηκε να ασκεί σημαντική θετική αλλά ούτε και αρνητική επίδραση στις επιδόσεις των παιδιών. 
Λέξεις-Κλειδιά: Κλιτικές αντωνυμίες, Διγλωσσία, Ειδική Γλωσσική Διαταραχή. 
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1. Εισαγωγή
Η Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (ΕΓΔ) είναι μια
αναπτυξιακή διαταραχή γλωσσικής παραγωγής
ή/και κατανόησης με εμφανείς αποκλίσεις στο ρυθ-
μό κατάκτησης του γραμματικού συστήματος της
γλώσσας συγκριτικά με αυτή των τυπικά αναπτυσ-
σόμενων (ΤΑ) παιδιών (Leonard, 1998. Ingram,
1981. Rice & Wexler, 1995. Rice, Wexler, & Cleave,
1995. Varlokosta, 2000a). Πιο συγκεκριμένα, η κα-
τάκτηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του
γραμματικού συστήματος της μητρικής γλώσσας
του παιδιού παρουσιάζει καθυστέρηση (van der
Lely, 2005. Stavrakaki, 2002a. Spanoudis, Natso -
poulos, & Panayiotou, 2007) χωρίς να συντρέχουν
παράγοντες που θα μπορούσαν να ευθύνονται για
την εμφάνιση γλωσσικών προβλημάτων, όπως
νοητική καθυστέρηση, νευρολογική βλάβη, αυτι-
σμός, κώφωση ή οποιαδήποτε βλάβη στα αισθη-
τήρια όργανα του παιδιού (Bishop,1997. Leonard,
1998). Σύμφωνα με την παραδοσιακή άποψη η
ΕΓΔ αποτελεί μία αυτοτελή διαγνωστική κατηγο-
ρία με μεγάλη συχνότητα ανάμεσα στα είδη γλωσ-
σικών διαταραχών1. Ωστόσο, η συγκεκριμένη ανα-
πτυξιακή διαταραχή παρουσιάζει εξαιρετικά με-
γάλη ετερογένεια ως προς τη σοβαρότητα και τα
γλωσσικά υποσυστήματα που προσβάλλει. Συνδέ-
εται με δυσκολίες στην κατάκτηση όλων σχεδόν
των γλωσσικών επιπέδων, τόσο σε επίπεδο παρα-
γωγής, όσο και σε επίπεδο κατανόησης και τα μέ-
χρι τώρα ευρήματα δείχνουν ως εξαιρετικά προ-
βληματικούς τους τομείς της μορφολογίας και της
σύνταξης (Bishop, 2006). Για πολλά από τα παιδιά
με ΕΓΔ οι δυσκολίες στο λεκτικό επίπεδο θεω-
ρούνται μακροπρόθεσμες, με αποτέλεσμα να
χρειάζονται συνεχή εκπαιδευτική και θεραπευτι-
κή παρέμβαση μέχρι και την εφηβεία. Διαχρονικές
έρευνες (Dockrell, Lindsay, & Connelly, 2009.
Beitchman, Wilson, Brownlie, Walters, & Lancee,
1996. Stothard, Snowling, Bishop, Chipchase, &
Kaplan, 1998) υποστηρίζουν ότι το 40% – 48% των
παιδιών με ΕΓΔ έχουν ανάγκη παρέμβασης μέχρι
την ηλικία των 12 ετών, ενώ συνεχίζουν να εμφα-
νίζουν δυσκολίες στον προφορικό και στο γραπτό
λόγο έως και την ηλικία των 16 ετών.
Η έλλειψη σαφούς ορισμού της ΕΓΔ σε συν-
δυασμό με την αλληλοεπικάλυψη της με άλλες
νευρο-αναπτυξιακές διαταραχές, όπως ο αυτι-
σμός, και, κατά συνέπεια, η μη σαφώς προσδιορι-
σμένη διακριτότητά της σε επίπεδο γενετικό και
συμπεριφορικό έχουν οδηγήσει τις τελευταίες δε-
καετίες στην περιγραφή μιας σειράς ερμηνευτικών
προσεγγίσεων. Δύο γενικές προσεγγίσεις έχουν
προταθεί μέχρι σήμερα: (α) μία που εντοπίζει την
αιτία της ΕΓΔ εντός του γλωσσικού συστήματος,
και πιο συγκεκριμένα, αποδίδει τη διαταραχή σε
ελλείμματα στο γραμματικό σύστημα της γλώσσας
(π.χ. Θεωρία της Έλλειψης Συμφωνίας, Clashen,
1991. Θεωρία της Έλλειψης Υπονοούμενων Γραμ-
ματικών Κανόνων, Gopnic & Crago, 1991. Θεωρία
της Έλλειψης Αναπαράστασης Σχέσεων Εξάρτη-
σης, van der Lely, 1994. Bedore & Leonard, 1998.
Leonard, Eyer, Bedore, & Grela, 1997. Θεωρία Πα-
ρατεταμένου Σταδίου του Προαιρετικού Απαρεμ-
φάτου, Wexler, 2003. Rice και συν., 1995), και (β)
μια δεύτερη που επιχειρεί να αποδώσει τη διατα-
ραχή σε ανεπάρκεια στον μηχανισμό επεξεργα-
σίας που είναι μη-γλωσσικός (π.χ. Επιφανειακή
Υπόθεση, Leonard, 1989. Leonard, Bortolini, Caselli,
McGregor, & Sabbadini, 1992. Leonard & Eyer,
1996. Leonard και συν., 1997. Θεωρία Δυσλειτουρ-
γίας της Φωνολογικής Βραχύχρονης Μνήμης,
Gathercole & Baddeley, 1990. Θεωρία Μειωμένου
Ρυθμού Λεκτικής και Μη-λεκτικής Επεξεργασίας,
Bishop, 1994. Miller, Kail, Leonard, & Tomblin,
2001. Θεωρία Δυσλειτουργίας της Διαδικαστικής
Μνήμης, Ullman, 2004). Καμία ωστόσο από τις προ-
τεινόμενες θεωρίες δεν έχει καταφέρει να εξηγή-
σει επαρκώς ένα ευρύ φάσμα συμπτωμάτων σε
παιδιά με ΕΓΔ. Παρότι οι ακριβείς μηχανισμοί που
είναι υπεύθυνοι για την ΕΓΔ δεν έχουν εξακριβωθεί
ακόμη, είναι πιθανό ότι η διερεύνηση του νευρο-
βιολογικού υποβάθρου της ΕΓΔ μέσω καινοτόμων
νευρο-απεικονιστικών μεθόδων θα μπορέσει να ρί-
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ξει φως τόσο στην ακριβή φύση της διαταραχής,
όσο και τη συσχέτισή της με ανώτερες γνωστικές
λειτουργίες του εγκεφάλου.
Τις τελευταίες δεκαετίες έχει παρουσιαστεί
έντονο ενδιαφέρον για τη διερεύνηση του μορφο-
συντακτικού ελλείμματος σε παιδιά με διάγνωση
ΕΓΔ και μητρική γλώσσα την ελληνική. Σχεδόν το
σύνολο της έρευνας που έχει πραγματοποιηθεί
αφορά σε παιδιά προσχολικής ή πρώτης σχολικής
ηλικίας και καταδεικνύει ότι τα παιδιά με ΕΓΔ πα-
ρουσιάζουν δυσκολίες ως προς διάφορες λει-
τουργικές κατηγορίες και γραμματικές λειτουρ-
γίες. Πιο συγκεκριμένα, η πλούσια μορφολογία
της ελληνικής επέτρεψε τη μελέτη ελλειμμάτων σε
μια σειρά γραμματικών δομών και φαινομένων,
όπως στην κλιτική μορφολογία (Clahsen &
Dalakakis, 1999. Stamouli, 2000. Stavrakaki, 1996.
Tsimpli & Stavrakaki, 1999. Varlokosta, 2000b.
Tsimpli, 2001), στο σχηματισμό παρελθοντικών
χρόνων (Kehayia, 1997), σύνθετων ουσιαστικών
και υποκοριστικών (Dalalakis, 1996), και στην πα-
ραγωγή και κατανόηση προτασιακών δομών με
συντακτική μετακίνηση όπως αναφορικές, ερωτη-
ματικές προτάσεις και δομές μεσο-παθητικής μορ-
φολογίας (Stavrakaki, 2001a, 2001b, 2002a,
2002b) που αποδείχτηκαν ιδιαίτερα ευάλωτες στα
ελληνόφωνα παιδιά με ΕΓΔ. 
Τα γραμματικά ελλείμματα που παρουσιάζουν
παιδιά με ΕΓΔ φαίνεται να συνδέονται στενά με τις
μνημονικές τους λειτουργίες και, πιο συγκεκριμέ-
να, με δυσλειτουργίες της εργαζόμενης μνήμης
τους, ενός πολύ-επίπεδου και ευέλικτου συστή-
ματος προσωρινής αποθήκευσης πληροφοριών
και χειρισμού τους με σκοπό την επεξεργασία
τους (Baddeley, 1986). Διάφορες μελέτες κατα-
δεικνύουν ότι ελλείμματα σε ένα ευρύ φάσμα σύν-
θετων γνωστικών λειτουργιών σε παιδιά με ΕΓΔ,
όπως εκμάθηση λεξιλογίου (Rice, Cleave, &
Oetting, 2000), μορφο-συντακτική και σημασιολο-
γική ανάλυση και κατανόηση (Ellis Weismer, 1996.
Montgomery, 1995, 2000a, 2000b), ανάκληση λέ-
ξεων και ψευδο-λέξεων (Ellis Weismer και συν.,
2000. Edwards & Lahey, 1998), οφείλονται εν μέ-
ρει σε σοβαρά προβλήματα της εργαζόμενης μνή-
μης. Αν και η συσχέτιση προβλημάτων στη λεκτική
εργαζόμενη μνήμη και γλωσσικών ελλειμμάτων σε
παιδιά με ΕΓΔ δε συνεπάγεται σχέση αιτίου-αιτια-
τού, η αποθηκευτική και επεξεργαστική ικανότητα
της εργαζόμενης μνήμης θεωρείται πλέον ένα
αξιόπιστο προγνωστικό κριτήριο για ένα ευρύ φά-
σμα γνωστικών δυσκολιών σε παιδιά με ΕΓΔ, που
ποικίλλουν από την αναγνωστική ικανότητα μέχρι
τη μορφο-συντακτική επεξεργασία προτάσεων.
Παρ’ ότι οι σχετικές μελέτες έχουν δείξει ότι η
ΕΓΔ χαρακτηρίζεται από μεγάλη ετερογένεια και
έχει διαπιστωθεί αναπτυξιακή ασυγχρονία σε μία
σειρά λειτουργικών συστημάτων της γλώσσας, οι
δυσκολίες στην παραγωγή κλιτικών αντωνυμιών
φαίνεται ότι συνιστά ιδιαίτερο πεδίο δυσκολιών
για τα παιδιά με ΕΓΔ διαγλωσσικά (Jakubowich,
Nash, Rigaut, & Gérard, 1998. Hamman και συν.,
2002. Paradis & Crago, 2002, για τη γαλλική γλώσ-
σα; Bortolini και συν., 2006. Arosio και συν., 2010,
για την ιταλική γλώσσα; Jakobson & Schwartz,
2002, για την ισπανική γλώσσα). Παρομοίως,
έρευνες στην ελληνική γλώσσα έχουν δείξει ότι η
παραγωγή και η κατανόηση των άμεσων κλιτικών
αντωνυμιών 3ου προσώπου σε θέση αντικειμένου
παρουσιάζονται ιδιαίτερα προβληματικές για τα
παιδιά με ΕΓΔ κυρίως προσχολικής ή πρώτης σχο-
λικής ηλικίας (Tsimpli, 2001. Smith, 2008. Tsimpli
& Mastropavlou, 2007. Mastropavlou, 2006.
Stavrakaki & van der Lely, 2010) και παρά τα αντι-
φατικά ευρήματα για τις παραλείψεις των αντω-
νυμιών ως κύρια ένδειξη της αδυναμίας των παι-
διών με ΕΓΔ (Manika, Varlokosta, & Wexler, 2011.
Varlokosta, 2002. Terzi, 2007. Stavrakaki, Chryso -
mallis, & Petraki, 2011) τα υπάρχοντα ερευνητικά
δεδομένα επιβεβαιώνουν τις συγκεκριμένες δομές
ως διαγλωσσικά ευάλωτες. Σύμφωνα με τις
Tsimpli και Mastropavlou (2007), τα προβλήματα
αυτά θα μπορούσαν να ερμηνευθούν στη βάση
της μειωμένης πρόσβασης στα μη-ερμηνεύσιμα
χαρακτηριστικά με αποτέλεσμα τη δυσλειτουργι-
κή επεξεργασία κλιτικών αντωνυμιών 3ου προσώ-
που που χαρακτηρίζονται ως συμπλέγματα τέτοι-
ων χαρακτηριστικών. 
Ιδιαίτερα έντονο είναι το ενδιαφέρον που έχει
εκδηλωθεί τα τελευταία χρόνια για τη διερεύνη-
ση της επίδρασης της διγλωσσίας στις γλωσσικές
επιδόσεις παιδιών με ΕΓΔ (Paradis, Crago,
Genesee, & Rice, 2000, 2003. Paradis, Crago, &
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Genesee, 2006). Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη των
Paradis κ.συν. (2006) ανέλυσε την αυθόρμητη πα-
ραγωγή κλιτικών αντωνυμιών σε 4 ομάδες παι-
διών, συγκεκριμένα, σε 7χρονα ισορροπημένα δί-
γλωσσα2 (πρώτη/μητρική γλώσσα/Γ1: γαλλική,
δεύτερη γλώσσα/Γ2: αγγλική) και μονόγλωσσα
(Γ1: γαλλική) παιδιά με διάγνωση ΕΓΔ, σε ΤΑ μο-
νόγλωσσα γαλλόφωνα παιδιά ίδιας χρονολογικής
ηλικίας και, τέλος, σε ΤΑ ισορροπημένα δίγλωσσα
(Γ1: γαλλική, Γ2: αγγλική) παιδιά 3 ετών και αντί-
στοιχης γλωσσικής ηλικίας με τα παιδιά με ΕΓΔ.
Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι τα δί-
γλωσσα παιδιά με διάγνωση ΕΓΔ παρουσίασαν
σημαντικά μειωμένες επιδόσεις έναντι των ΤΑ μο-
νόγλωσσων παιδιών αντίστοιχης χρονολογικής
ηλικίας, ωστόσο σημείωσαν σημαντικά ανώτερες
επιδόσεις συγκριτικά με τα μονόγλωσσα παιδιά με
διάγνωση ΕΓΔ και ίδια χρονολογική ηλικία. Η συ-
γκεκριμένη μελέτη παρείχε πολύτιμες πληροφο-
ρίες για την ευεργετική επίδραση της διγλωσσίας
στην εξέλιξη της ΕΓΔ, αναδεικνύοντας τον αντι-
σταθμιστικό ρόλο της δίγλωσσης (ή και πολύ-
γλωσσης) ανάπτυξης στη γλωσσική επεξεργασία
παιδιών με ΕΓΔ. Ταυτόχρονα, τα ευρήματα της
συγκεκριμένης μελέτης αποδυνάμωσαν το μύθο
παλαιότερων θεωριών (Saer, 1923. Darcy, 1953.
Nanez, Padilla, & Maez, 1992) που προειδοποιού-
σαν για τις αρνητικές επιπτώσεις της πρώιμης δι-
γλωσσίας στη γλωσσική ανάπτυξη θεωρώντας την
βασικό αιτιολογικό παράγοντα ενίσχυσης των
γλωσσικών διαταραχών. Πρόσφατες έρευνες πά-
νω στη σχέση μεταξύ γνωστικής λειτουργίας και
διγλωσσίας αντιστρατεύονται αυτές τις θεωρίες.
Η επικρατούσα πλέον άποψη είναι ότι η συνεχής
εναλλαγή στις γλώσσες είναι μία δυναμική γνω-
στική εξάσκηση ιδιαίτερα για τα ισορροπημένα δί-
γλωσσα παιδιά και τους ενήλικες με την έννοια ότι
μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη γνωστική ευ-
ελιξία και υπεροχή στην επίλυση προβλημάτων
(π.χ. Treccani, Argyri, Sorace, & Della Sala, 2009.
Tao, Marzecova, Taft, Asanowicz, & Wodniecka,
2011. Costa, Hern ndez, & Sebasti n-Gallés, 2007.
Bialystok και συν., 2005).
Οι αποκλίσεις που παρατηρούνται στις μετρή-
σεις παραγωγής κλιτικών αντωνυμιών σε παιδιά με
ΕΓΔ φαίνεται ότι μπορούν να αποτελέσουν μια
πρώιμη ένδειξη, ή ακόμα και αξιόπιστο δείκτη, κλι-
νικό και διερευνητικό, διάκρισης των παιδιών με
ΕΓΔ. Η κατάκτηση των κλιτικών αντωνυμιών στην
ελληνική αποτέλεσε χώρο ψυχογλωσσολογικής
έρευνας σχετικά πρόσφατα. Σχετικές μελέτες πά-
νω στην αναπτυξιακή πορεία κατάκτησης κλιτικών
αντωνυμιών σε μονόγλωσσους ελληνόφωνες πλη-
θυσμούς υπονοούν ότι πρόκειται για μια δύσκολη
ως προς την κατάκτησή της γλωσσική δομή τόσο
για τα ΤΑ όσο και για τα παιδιά με ΕΓΔ. Για παρά-
δειγμα, τα ΤΑ παιδιά με την Κυπριακή-Ελληνική ως
μητρική γλώσσα βρέθηκε ότι κατακτούν τη συ-
γκεκριμένη δομή μέχρι το 3ο έτος της ηλικίας
τους, με τις παραλείψεις κλιτικών να ατονούν στα-
διακά και να τείνουν να απαλειφθούν νωρίτερα
από το 5ο έτος της ηλικίας τους (Petinou & Terzi,
2002. Neokleous, 2011). 
Βασικός στόχος της παρούσας μελέτης είναι
η διερεύνηση της επίδοσης των μονόγλωσσων και
δίγλωσσων παιδιών με ΕΓΔ στην παραγωγή κλιτι-
κών αντωνυμιών συγκριτικά προς τις αντίστοιχες
επιδόσεις ΤΑ, μονόγλωσσων και δίγλωσσων, παι-
διών σχολικής ηλικίας. Δεύτερος στόχος της με-
λέτης είναι να διερευνήσει την εμπλοκή της λεκτι-
κής εργαζόμενης μνήμης μέσω του ελέγχου της
ικανότητας ανάκλησης προτάσεων στην παραγω-
γή κλιτικών αντωνυμιών στις ίδιες ομάδες παιδιών
και να συσχετίσει τις επιδόσεις μεταξύ των δύο
έργων (παραγωγής κλιτικών αντωνυμιών-ανάκλη-
σης προτάσεων) σε κάθε ομάδα.
Διαμορφώθηκαν οι ακόλουθες υποθέσεις ερ-
γασίας: 
(α) Σύμφωνα με προηγούμενες μελέτες (π.χ.
Tsimpli, 2001. Smith, 2008. Tsimpli &
Mastropavlou, 2007. Mastropavlou, 2006.
Stavrakaki & van der Lely, 2010) που εξέτασαν
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ελληνόφωνα παιδιά με ΕΓΔ, η παραγωγή κλι-
τικών αντωνυμιών 3ου προσώπου σε θέση
άμεσου αντικειμένου παρουσιάζεται προβλη-
ματική. Η υπόθεση της παρούσας έρευνας
ήταν ότι ανάλογη δυσκολία θα εντοπιζόταν και
στις μονόγλωσσες ομάδες με ΕΓΔ που συμ-
μετείχαν στη συγκεκριμένη μελέτη. Επιπλέον,
η επαλήθευση των αποτελεσμάτων προηγού-
μενων μελετών ως προς τις δυσκολίες που
αντιμετωπίζουν παιδιά με ΕΓΔ στην παραγωγή
κλιτικών αντωνυμιών θα ενίσχυε τη γενική άπο-
ψη αξιοποίησης της επίδοσης των παιδιών στη
συγκεκριμένη γραμματική δομή ως αξιόπιστου
δείκτη ΕΓΔ.
(β) Πρόσφατες έρευνες (Paradis, Crago, Genesee,
& Rice, 2000, 2003. Paradis, Crago, & Genesee,
2006) αναδεικνύουν την αντισταθμιστική λει-
τουργία της δίγλωσσης ανάπτυξης στις γλωσ-
σικές δυσκολίες παιδιών με ΕΓΔ. Ανάλογη ευ-
εργετική επίδραση της διγλωσσίας στη γλωσ-
σική επίδοση των δίγλωσσων παιδιών με ΕΓΔ
αναμέναμε να φανεί και στην παρούσα μελέτη.
(γ) Αν και η εμπλοκή της εργαζόμενης μνήμης
στη γνωστική επίδοση ΤΑ παιδιών έχει διερευ-
νηθεί εκτενώς στην ελληνική βιβλιογραφία
(π.χ. Masoura & Gathercole, 2005. Χρυσοχόου
& Μπαμπλέκου, 2008), ο βαθμός στον οποίο
η δυσλειτουργία της εργαζόμενης μνήμης ενι-
σχύει το γλωσσικό έλλειμμα ελληνόφωνων
παιδιών με ΕΓΔ δεν έχει εξεταστεί επαρκώς. Η
επάρκεια της εργαζόμενης μνήμης των παι-
διών με ΕΓΔ που συμμετείχαν στην παρούσα
μελέτη ελέγχθηκε με ένα έργο ανάκλησης
προτάσεων (Τεστ Γλωσσικής Νοημοσύνης;
DVIQ test, Stavrakaki & Tsimpli, 2000). Όπως
έχει υποστηριχτεί σε πρόσφατες μελέτες δια-
γλωσσικά, τα έργα ανάκλησης/επανάληψης
προτάσεων προσφέρουν πολύτιμες γλωσσο-
λογικές πληροφορίες για το στάδιο της γλωσ-
σικής ανάπτυξης που βρίσκεται το παιδί
(Devescovi & Caselli, 2007. Chiat και συν., (υπό
έκδοση). Στη μελέτη των Devescovi και Caselli
(2007) βρέθηκε σημαντική συσχέτιση ανάμεσα
στην επίδοση των (ιταλόφωνων) παιδιών στο
έργο επανάληψης προτάσεων και στον ελεύ-
θερο/αυθόρμητο λόγο ως προς την παράλει-
ψη λειτουργικών κατηγοριών, ρημάτων αλλά
και ως προς το μέσο μήκος της πρότασης.
Στην παρούσα μελέτη, συνεπώς, αναμέναμε
να προκύψει ανάλογη θετική συσχέτιση μετα-
ξύ της επίδοσης των παιδιών με ΕΓΔ στην πα-
ραγωγή κλιτικών αντωνυμιών και της επίδοσής
τους στο έργο ανάκλησης προτάσεων.
2. Μεθοδολογία
Συμμετέχοντες
Τρεις ομάδες παιδιών σχολικής ηλικίας που
εμφάνιζαν τυπική γλωσσική ανάπτυξη συμμετεί-
χαν στην παρούσα μελέτη: (α) είκοσι 7χρονα μο-
νόγλωσσα παιδιά (ΜΟΝ7ΤΑ), (β) είκοσι 10χρονα
μονόγλωσσα παιδιά (ΜΟΝ10ΤΑ), και (γ) είκοσι
7χρονα δίγλωσσα παιδιά (ΔΙ7ΤΑ). Μισά από τα δί-
γλωσσα ΤΑ 7χρονα παιδιά είχαν την αλβανική
γλώσσα ως μητρική και την ελληνική ως δεύτερη
γλώσσα με μόνιμο τόπο κατοικίας την Ελλάδα,
ενώ τα υπόλοιπα είχαν την ελληνική γλώσσα ως
μητρική και τη γερμανική ως δεύτερη γλώσσα με
μόνιμο τόπο κατοικίας τη Γερμανία. Όλα τα δί-
γλωσσα παιδιά με δεύτερη γλώσσα τη γερμανική,
καθώς και μισά από τα παιδιά αλβανικής καταγω-
γής που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν ισορρο-
πημένα δίγλωσσα. Τα υπόλοιπα πέντε παιδιά αλ-
βανικής καταγωγής χαρακτηρίστηκαν ως διαδο-
χικά δίγλωσσα, καθώς είχαν εκτεθεί στην ελληνι-
κή/Γ2 μετά το 3ο έτος της ηλικίας τους (εύρος ηλι-
κίας άφιξης των διαδοχικά δίγλωσσων παιδιών
στην Ελλάδα: 4;0-6;6, Μέσος Όρος/Μ.O.: 5;1).
Δύο ομάδες παιδιών με διάγνωση ΕΓΔ περιλαμ-
βάνονται στη μελέτη. Συγκεκριμένα: (δ) είκοσι
10χρονα μονόγλωσσα παιδιά (ΜΟΝ10ΕΓΔ), και (ε)
είκοσι 10χρονα δίγλωσσα παιδιά (ΔΙ10ΕΓΔ). Οι
ομάδες των ΔΙ7ΤΑ, των ΔΙ10ΕΓΔ, των ΜΟΝ7ΤΑ και
των ΜΟΝ10ΕΓΔ παιδιών εξισώθηκαν ως προς τις
επιδόσεις τους στη δοκιμασία Εκφραστικού Λεξι-
λογίου των Vogindroukas, Protopapas και Sideridis
(2009). H επίδοση των 10χρονων ΤΑ μονόγλωσ-
σων παιδιών στη δοκιμασία εκφραστικού λεξιλογί-
ου βρέθηκε να είναι σημαντικά υψηλότερη από
όλες τις υπόλοιπες ομάδες, και πιο συγκεκριμένα,
από τα ΜΟΝ7ΤΑ (p = 0,002), τα ΔΙ7ΤΑ (p < 0,001),
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τα ΜΟΝ10ΕΓΔ (p = 0,05), και τα ΔΙ7ΕΓΔ (p =
0,03) παιδιά. Τέλος, τα παιδιά και των πέντε ομά-
δων ήταν εξισωμένα ως προς το κοινωνικο-οικο-
νομικό τους επίπεδο και το φύλο.
Τα παιδιά με ΕΓΔ που συμμετείχαν στην πα-
ρούσα έρευνα προέρχονταν από λογοθεραπευτι-
κά κέντρα μεγάλου αστικού κέντρου της ελληνι-
κής επαρχίας και η επιλογή τους βασίστηκε στα
κριτήρια αποκλεισμού των Stark και Tallal (1981),
και Paradis κ.συν., (2006), και, πιο συγκεκριμένα,
στους ακόλουθους παράγοντες: (α) φυσιολογική
ακουστική οξύτητα, (β) απουσία τραυλισμού, αυ-
τιστικών συμπτωμάτων και σοβαρής φωνολογικής
διαταραχής, (γ) απουσία νευρολογικής βλάβης ή
ψυχοσυναισθηματικών διαταραχών, δ) η πρακτική
τους νοημοσύνη υπολειπόταν κατά τουλάχιστον
μία τυπική απόκλιση από τον μέσο όρο των λεκτι-
κών μετρήσεων όπως αυτές μετρήθηκαν με την
ελληνική έκδοση του WISC-III, και (ε) ειδικότερα
η επίδοσή τους στην αθροισμένη μέτρηση των κλι-
μάκων Λεξιλόγιο και Ομοιότητες ήταν τουλάχιστον
1 Τ.Α. κάτω από το μέσο όρο (Βογινδρούκας & Ζη-
κοπούλου, 2009). Ως επιπλέον –άτυπο ωστόσο–
κριτήριο ζητήθηκε από τους δασκάλους των τάξε-
ων των παιδιών με ΕΓΔ να αξιολογήσουν σε μία
περιγραφική έκθεση την αντιληπτική και προσλη-
πτική γλωσσική ικανότητα των παιδιών σε σύγκρι-
ση με τις πρακτικές τους ικανότητες. Από τις συ-
γκεκριμένες εκθέσεις, διαφαίνεται ότι η σχολική
εικόνα των συγκεκριμένων μαθητών επηρεαζόταν
κατά τη γνώμη των δασκάλων σε σημαντικό βαθ-
μό από τις χαμηλές επιδόσεις τους σε γλωσσικά
παρά πρακτικά έργα. Το γλωσσικό προφίλ των
ΔΙ10ΕΓΔ παιδιών περιελάμβανε την ελληνική ως
δεύτερη γλώσσα ενώ οι μητρικές διέφεραν ως
εξής: 12 παιδιά με Γ1 την αλβανική, 2 παιδιά με Γ1
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Πίνακας 1
Χρονολογικές ηλικίες και ποσοστά επιδόσεων (%) των πέντε ομάδων παιδιών 
στις δοκιμασίες εκφραστικού λεξιλογίου (Vogindroukas και συν., 2009) 
και ανάκλησης προτάσεων (Stavrakaki & Tsimpli, 2000).
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τη ρουμανική, 1 παιδί με Γ1 τη γερμανική, 1 παιδί
με Γ1 τη γαλλική, 1 παιδί με Γ1 τη βουλγαρική, 2
παιδιά με Γ1 την ουκρανική και 1 παιδί με Γ1 την
αγγλική. Από τη συγκεκριμένη ομάδα, τα 10 παιδιά
ήταν ισορροπημένα δίγλωσσα, ενώ τα υπόλοιπα
διαδοχικά δίγλωσσα (εύρος ηλικίας άφιξης των
παιδιών στην Ελλάδα: 4;0-9;0, Μ.O.: 5;9).
Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι
και οι τυπικές αποκλίσεις των χρονολογικών ηλι-
κιών και των επιδόσεων των πέντε ομάδων στη Δο-
κιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου (Vogindroukas
και συν., 2009). Επίσης, στον ίδιο πίνακα περιλαμ-
βάνονται οι μέσοι όροι (σε ποσοστά επί τοις εκα-
τό) και οι τυπικές αποκλίσεις των επιδόσεων τόσο
των μονόγλωσσων όσο και των δίγλωσσων παι-
διών με ΕΓΔ στη δοκιμασία ανάκλησης προτάσε-
ων (Stavrakaki & Tsimpli, 2000). 
Έργα και Διαδικασία
Όλοι οι συμμετέχοντες εξετάστηκαν σε δύο
φάσεις. Κατά την πρώτη φάση τούς χορηγήθηκαν
οι δοκιμασίες Εκφραστικού Λεξιλογίου (Vogin -
droukas και συν., 2009) και Ανάκλησης Προτάσε-
ων (Stavrakaki & Tsimpli, 2000), ενώ κατά τη δεύ-
τερη φάση τα παιδιά εξετάστηκαν στο κύριο έρ-
γο ελέγχου της παραγωγής κλιτικών αντωνυμιών.
Η συνολική διάρκεια συλλογής των δεδομένων
δεν ξεπέρασε τα 30 λεπτά για κάθε παιδί. 
Έργο Παραγωγής Κλιτικών Αντωνυμιών. Το συ-
γκεκριμένο εργαλείο κατασκευάστηκε στα πλαίσια
της δράσης “COST Action IS0804-Language
Impairment in a Multilingual Society: Linguistic
Patterns and the Road to Assessment” σε διάφο-
ρες γλώσσες μεταξύ των οποίων και η ελληνική. Η
συγκεκριμένη δράση εστίασε στη διερεύνηση της
γλωσσικής επίδοσης παιδιών με ΕΓΔ στην παρα-
γωγή κλιτικών αντωνυμιών (ανάμεσα σε άλλες δο-
μές) διαγλωσσικά. Το έργο παραγωγής κλιτικών
αντωνυμιών στοχεύει στην εκμαίευση κλιτικών
αντωνυμιών σε θέση άμεσου αντικειμένου (τον,
την, το) που υποστηρίζεται από 17 σκίτσα από τα
οποία τα 5 είναι παραπλανητές. Για παράδειγμα,
το παιδί βλέπει μια εικόνα με έναν άντρα να βάφει
ένα σπίτι και παράλληλα ακούει την πρόταση «Κοί-
τα! Εδώ είναι ένας άντρας και εδώ είναι ένα σπί-
τι», ενώ αμέσως μετά ακούει από την εξετάστρια
την ερώτηση «Τι κάνει ο άντρας στο σπίτι?». Οι 12
πειραματικές προτάσεις στοχεύουν στην εκμαίευ-
ση 3 κλιτικών αντωνυμιών αρσενικού γένους, 4 θη-
λυκού γένους και 5 ουδετέρου γένους. Η γραμ-
ματική ορθότητα της απάντησης προϋποθέτει: (α)
την παραγωγή της κλιτικής αντωνυμίας σε προ-
ρηματική θέση, και (β) την υποχρεωτική δήλωση
της κλιτικής αντωνυμίας με τους μορφολογικούς
δείκτες του γραμματικού γένους –έτσι ώστε να
συμφωνεί με το γραμματικό γένος του απεικονι-
ζόμενου προσώπου– του αριθμού (ενικός για όλες
τις προτάσεις), του προσώπου (3ου για όλες τις
προτάσεις) και της πτώσης (αιτιατικής για όλες τις
προτάσεις). 
Για την καταγραφή, ταξινόμηση και κωδικο-
ποίηση των λαθών των συμμετεχόντων παιδιών
αναπτύχθηκε ένα εργαλείο στα πλαίσια της δρά-
σης COST το οποίο αποτελείται από μια σειρά δια-
κριτών κατηγοριών: (α) ακατάλληλη δήλωση των
μορφολογικών δεικτών του γραμματικού γένους,
του αριθμού, του προσώπου και της πτώσης στην
κλιτική αντωνυμία-στόχο (π.χ. «Τον βάφει» αντί «Το
βάφει»), (β) παράλειψη της κλιτικής αντωνυμίας
(π.χ. «βάφει» αντί «Το βάφει»), (γ) χρήση ονοματι-
κής φράσης (ΟΦ) αντί του κλιτικού στοιχείου (π.χ.
«Βάφει το σπίτι» αντί «Το βάφει»), και (δ) χρήση
κλιτικού αναδιπλασιασμού αντί της κλιτικής αντω-
νυμίας (π.χ. «Το βάφει το σπίτι» αντί «Το βάφει»).
Κάποιες κατηγορίες λάθους που περιλαμβάνονται
στο πρότυπο ανάλυσης λαθών της δράσης COST
δεν εμφάνισαν λάθη στα δεδομένα της μελέτης
αυτής. Συγκεκριμένα, λάθη που αφορούσαν στην
ενσωμάτωση του κλιτικού στοιχείου στην πρόταση
σε αντιγραμματική θέση (π.χ. «Βάφει το» αντί «Το
βάφει»), τη χρήση διαφορετικού ρήματος από το
ρήμα-στόχο (π.χ. «Το πλένει» αντί «Το βάφει»), και
τη χρήση αυτοπαθούς αντωνυμίας αντί του κλιτι-
κού στοιχείου (π.χ. «Βάφει τον εαυτό του» αντί
«Το βάφει») δεν βρέθηκαν στα δεδομένα και γι’
αυτό οι κατηγορίες αυτές δεν εμπεριέχονται στην
παρούσα μελέτη. Κάθε σωστή απάντηση βαθμο-
λογούνταν με 1, ενώ κάθε λανθασμένη με 0. Πέ-
ραν, ωστόσο, της σύγκρισης του ποσοστού λαθών
μεταξύ των ομάδων που συμμετείχαν στην έρευ-
να, η ποιοτική ανάλυση του τύπου λαθών που χα-
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ρακτήρισε την κάθε ομάδα παιδιών συνείσφερε
σημαντικά στον εντοπισμό της περιοχής που εμ-
φάνιζε περισσότερα προβλήματα η κάθε ομάδα. 
Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου
(Vogindrou kas και συν., 2009). Το συγκεκριμένο
εργαλείο αποτελεί την ελληνική έκδοση του Word
Finding Vocabulary Test (4η έκδοση) της C.
Renfrew. Η δοκιμασία περιέχει συνολικά 50
ασπρόμαυρες εικόνες που απεικονίζουν ουσια-
στικά. Οι έννοιες προέρχονται από καθημερινά
αντικείμενα, παραμύθια και παιδικά τηλεοπτικά
προγράμματα. Η δοκιμασία χορηγήθηκε μεμονω-
μένα σε κάθε παιδί. Ο εξεταστής έδειχνε στο παι-
δί μία εικόνα κάθε φορά ζητώντας του να την
ονομάσει. Το παιδί βαθμολογούνταν με 1 βαθμό
για κάθε σωστή απάντηση. 
Έργο Ανάκλησης Προτάσεων (Τεστ Γλωσσικής
Νοημοσύνης; DVIQ test, Stavrakaki & Tsimpli,
2000). Το συγκεκριμένο εργαλείο ελέγχει την ικα-
νότητα ανάκλησης 10 προτάσεων που κλιμακώ-
νονται ως προς τις απαιτήσεις που θέτουν τόσο
για τη μνημονική διατήρηση των λέξεων των προς
ανάκληση προτάσεων και τη σειρά τους, όσο και
για τη μορφο-συντακτική τους επεξεργασία. Η
συντακτική πολυπλοκότητα των προτάσεων κλι-
μακώνεται με συγκεκριμένα κριτήρια μέσω του
ελέγχου: (α) του αριθμού των λειτουργικών μορ-
φημάτων (οριστικά άρθρα, εμπρόθετοι, επιρρη-
ματικοί και επιθετικοί προσδιορισμοί, μόρια άρ-
νησης), (β) του τύπου σύνδεσης που εμπεριέχεται
στην κάθε πρόταση (αναφορικές προτάσεις υπο-
κειμένου και αντικειμένου, ειδικές, υποθετικές και
τελικές συμπληρωματικές προτάσεις), και (γ) την
παρουσία ή όχι συντακτικής μετακίνησης των ορι-
σμάτων της πρότασης (παθητικές προτάσεις με-
σο-παθητικής μορφολογίας, ερωτηματικές προ-
τάσεις). Π.χ.
1. Αν ήξερα ότι θα έβρεχε, θα έπαιρνα την ομπρέ-
λα μαζί μου.
2. Το αγόρι σπρώχθηκε από το κορίτσι που ήταν
άτακτο.
3. Η δασκάλα δεν επέτρεψε στο αγόρι που άργη-
σε να μπει στην τάξη.
Το κάθε παιδί βαθμολογούνταν με 3 εφόσον
δεν υπήρχε κανένα λάθος στην ανάκληση κάθε
πρότασης, με 2 στην περίπτωση ενός λάθους, με
1 στην περίπτωση δύο λαθών και με 0 στη περί-
πτωση που το παιδί έκανε 3 ή και περισσότερα λά-
θη κατά την ανάκληση της πρότασης. Η παρούσα
μελέτη περιλαμβάνει μόνο τις επιδόσεις των μο-
νόγλωσσων και δίγλωσσων παιδιών με ΕΓΔ στο
έργο ανάκλησης προτάσεων. 
Η ανάλυση δύναμης στατιστικού ελέγχου, που
προσδιορίστηκε με το πρόγραμμα G*Power 3
(Faul, Erdfelder, Buchner, & Lang, 2009), έδειξε ότι
ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων (100 παι-
διά) ήταν ικανός για την ανάδειξη διαφορών μετα-
ξύ των ομάδων της μελέτης και των εκτιμώμενων
παραμέτρων ώστε να επιτευχθεί στατιστική δύνα-
μη > 0,90 σε επίπεδο σημαντικότητας p < 0,05. 
3. Αποτελέσματα
Ανάλυση ορθών απαντήσεων
Οι εξαρτημένες μεταβλητές στην πρώτη φάση
στατιστικής ανάλυσης των δεδομένων ήταν το πο-
σοστό (%) των αθροισμένων ορθών απαντήσεων
στο έργο παραγωγής κλιτικών αντωνυμιών. Στον
Πίνακα 2 φαίνονται οι μέσοι όροι και οι τυπικές
αποκλίσεις των επιδόσεων των πέντε ομάδων.
Μια ανάλυση διακύμανσης κατά ένα παράγο-
ντα (one-way ANOVA) εκτελέστηκε στα ποσοστά
των ορθών απαντήσεων του έργου της παραγω-
γής κλιτικών αντωνυμιών. Το ποσοστό ορθών απα-
ντήσεων βρέθηκε να διαφέρει σημαντικά μεταξύ
των ΜΟΝ10ΕΓΔ και των ΜΟΝ10ΤΑ (p < 0,001),
καθώς και μεταξύ των ΔΙ10ΕΓΔ και των ΜΟΝ10ΤΑ
(p < 0,001), όπως φαίνεται από την κύρια επίδρα-
ση της Ομάδας (F(4, 99) = 8,33, p < 0,001). Δε
βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μετα-
ξύ των υπολοίπων ομάδων παιδιών που συμμετεί-
χαν στη μελέτη (p = 1,00 για τη σύγκριση μεταξύ
ΔΙ7ΤΑ και ΜΟΝ7ΤΑ, p = 0,06 για τη σύγκριση με-
ταξύ ΔΙ7ΤΑ και ΜΟΝ10ΤΑ, p = 0,23 για τη σύ-
γκριση μεταξύ ΜΟΝ7ΤΑ και ΜΟΝ10ΤΑ, p = 0,18
για τη σύγκριση μεταξύ ΜΟΝ10ΕΓΔ και ΜΟΝ7ΤΑ,
p = 0,59 για τη σύγκριση μεταξύ ΜΟΝ10ΕΓΔ και
ΔΙ7ΤΑ, p = 0,07 για τη σύγκριση μεταξύ ΔΙ10ΕΓΔ
και ΜΟΝ7ΤΑ, και p = 0,27 για τη σύγκριση μεταξύ
ΔΙ10ΕΓΔ και ΔΙ7ΤΑ).
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Ανάλυση τύπου λαθών
Η εξαρτημένη μεταβλητή στη δεύτερη φάση
στατιστικής ανάλυσης των δεδομένων ήταν το πο-
σοστό λανθασμένων απαντήσεων ανά τύπο λά-
θους στο έργο παραγωγής κλιτικών αντωνυμιών.
Δεδομένου ότι το σύνολο των απαντήσεων που
απέκλιναν από τη δομή-στόχο περιελάμβαναν τό-
σο άστοχες (target-deviant) απαντήσεις χωρίς
κλιτικό – πιο συγκεκριμένα, χρήση ΟΦ αντί του
κλιτικού στοιχείου ή παράλειψη της κλιτικής αντω-
νυμίας –όσο και άστοχες απαντήσεις με κλιτικό–
όπως ακατάλληλη δήλωση των μορφολογικών δει-
κτών του γραμματικού γένους, του προσώπου και
της πτώσης στο κλιτικό όπως και παραγωγή κλι-
τικού αναδιπλασιασμού, τα ποσοστά των άστοχων
απαντήσεων με και χωρίς κλιτικό αντωνυμικό πα-
ρουσιάζονται σε ξεχωριστά γραφήματα ανά Ομά-
δα. Έτσι, στο πρώτο ραβδόγραμμα (Γράφημα 1)
φαίνονται οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις
των ποσοστών απαντήσεων που κρίθηκαν άστοχες
χωρίς κλιτικό, ενώ στο δεύτερο ραβδόγραμμα
(Γράφημα 2) φαίνονται οι μέσοι όροι και οι τυπικές
αποκλίσεις των ποσοστών απαντήσεων που κρί-
θηκαν άστοχες με την παρουσία κλιτικού.
Άστοχες απαντήσεις χωρίς κλιτικό
Στο ραβδόγραμμα (Γράφημα 1) που ακολου-
θεί φαίνονται οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλί-
σεις των ποσοστών απαντήσεων που κρίθηκαν
άστοχες χωρίς κλιτικό ανά Ομάδα. 
Μια ανάλυση διακύμανσης κατά ένα παράγο-
ντα (one-way ANOVA) εκτελέστηκε στα ποσοστά
άστοχων απαντήσεων χωρίς κλιτικό ανά κατηγο-
ρία (ΟΦ, παράλειψη κλιτικού). Η κύρια επίδραση
της Ομάδας βρέθηκε να είναι στατιστικά σημαντι-
κή στην κατηγορία της χρήσης ΟΦ αντί του κλιτι-
κού στοιχείου (F(4, 99) = 9,57, p < 0,001). Post-
hoc έλεγχοι με διόρθωση Bonferroni αναφορικά με
την επίδραση της Ομάδας στην κατηγορία της
χρήσης ΟΦ έδειξαν ότι η ομάδα των MON7TA πα-
ρουσίασε στατιστικά σημαντικά υψηλότερα ποσο-
στά λαθών στην κατηγορία «Χρήση ΟΦ αντί του
κλιτικού» σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ομάδες
παιδιών (p = 0,04 για τη σύγκριση μεταξύ
ΜΟΝ7ΤΑ και ΔΙ7ΤΑ, ΜΟΝ7ΤΑ και ΜΟΝ10ΤΑ, και
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Πίνακας 2
Ποσοστά ορθών απαντήσεων (%) των πέντε ομάδων 
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Γράφημα 1
Μέσοι όροι του ποσοστού (%) των άστοχων απαντήσεων χωρίς κλιτικό για κάθε Ομάδα 
ανά τύπο απάντησης επί του συνολικού ποσοστού των άστοχων απαντήσεων 
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Γράφημα 2
Μέσοι όροι του ποσοστού (%) των άστοχων απαντήσεων με κλιτικό για κάθε Ομάδα 
ανά τύπο απάντησης επί του συνολικού ποσοστού των άστοχων απαντήσεων 
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p < 0,001 για τη σύγκριση μεταξύ ΜΟΝ7ΤΑ και
των δύο ομάδων παιδιών με ΕΓΔ). Από την άλλη
μεριά, η κύρια επίδραση της Ομάδας στην κατη-
γορία παράλειψης της κλιτικής αντωνυμίας δεν
βρέθηκε να είναι στατιστικά σημαντική (F(4, 99) =
0,85, p = 0,49).
Άστοχες απαντήσεις με κλιτικό
Στο ραβδόγραμμα (Γράφημα 2) που ακολου-
θεί φαίνονται οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλί-
σεις των ποσοστών απαντήσεων με κλιτικό που
κρίθηκαν άστοχες.
Η κυρία επίδραση της Ομάδας βρέθηκε να εί-
ναι στατιστικά σημαντική στις κατηγορίες της λαν-
θασμένης δήλωσης του μορφολογικού δείκτη του
γραμματικού γένους (F(4,99) = 12,71, p < 0,001)
και του κλιτικού αναδιπλασιασμού (F(4, 99) = 5,53,
p < 0,001). Ο post-hoc έλεγχος με διόρθωση
Bonferroni δίνει ερμηνεία στις συγκεκριμένες στα-
τιστικά σημαντικές επιδράσεις του παράγοντα της
Ομάδας ανά κατηγορία άστοχης απάντησης με
κλιτικό. Πιο συγκεκριμένα, και οι δύο ομάδες παι-
διών με διάγνωση ΕΓΔ βρέθηκαν να έχουν σημα-
ντικά υψηλότερα ποσοστά λάθους στην κατηγορία
λανθασμένης δήλωσης του μορφολογικού δείκτη
του γραμματικού γένους στην κλιτική αντωνυμία
σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ομάδες των ΤΑ παι-
διών (p = 0,01 για τη σύγκριση μεταξύ ΜΟΝ10ΕΓΔ
και ΜΟΝ7ΤΑ, p = 0,04 για τη σύγκριση μεταξύ
ΜΟΝ10ΕΓΔ και ΔΙ7ΤΑ, p = 0,001 για τη σύγκριση
μεταξύ ΜΟΝ10ΕΓΔ και ΜΟΝ10ΤΑ, και p < 0,001
για τη σύγκριση μεταξύ ΔΙ10ΕΓΔ και των ομάδων
παιδιών με τυπική γλωσσική ανάπτυξη). Τέλος, τα
δίγλωσσα παιδιά με διάγνωση ΕΓΔ παρουσίασαν
σημαντικά υψηλότερα ποσοστά παραγωγής κλιτι-
κού αναδιπλασιασμού σε σχέση με τα μονόγλωσ-
σα παιδιά με ΕΓΔ (p = 0,002) και τα 10χρονα μο-
νόγλωσσα ΤΑ παιδιά (p = 0,002).
Συσχέτιση της επίδοσης των παιδιών με
ΕΓΔ στην ανάκληση προτάσεων 
με την επίδοσή τους στην παραγωγή
κλιτικών αντωνυμιών
Οι παραμετρικές συσχετίσεις μεταξύ της ικα-
νότητας ανάκλησης προτάσεων και παραγωγής
κλιτικών αντωνυμιών σε κάθε ομάδα παιδιών με
ΕΓΔ ξεχωριστά (δηλ. μονόγλωσσα και δίγλωσσα)
ανέδειξαν σημαντικά στατιστική τάση συσχέτισης
για την ομάδα των μονόγλωσσων παιδιών με ΕΓΔ
(2-tailed, r = +0,44, p = 0,05). Από την άλλη μεριά,
η παραμετρική συσχέτιση μεταξύ των δύο μετα-
βλητών για τα δίγλωσσα παιδιά με διάγνωση ΕΓΔ
δεν ανέδειξε σημαντικά στατιστική τάση συσχέτι-
σης (p = 0,11).
4. Συζήτηση
Στόχοι της παρούσας μελέτης ήταν: (α) να διε-
ρευνήσει την επίδραση της ΕΓΔ στη γλωσσική
ανάπτυξη παιδιών σχολικής ηλικίας – πιο συγκε-
κριμένα, αν η συγκεκριμένη διαταραχή επιφέρει
απλώς χρονική καθυστέρηση στη γλωσσική ανά-
πτυξη ή/και ποιοτικές διαφορές στην πορεία
γλωσσικής κατάκτησης, και αν η διγλωσσία επη-
ρεάζει θετικά ή αρνητικά τη γλωσσική ανάπτυξη
παιδιών με διάγνωση ΕΓΔ, και (β) να εξεταστεί η
σχέση που διέπει τις μνημονικές λειτουργίες και
την παραγωγή κλιτικών αντωνυμιών στα μονό-
γλωσσα και δίγλωσσα παιδιά με ΕΓΔ υπό το πρί-
σμα του μοντέλου της λεκτικής εργαζόμενης μνή-
μης. Για τους σκοπούς της συγκεκριμένης έρευ-
νας εξετάστηκαν τέσσερις ομάδες μονόγλωσσων
και δίγλωσσων παιδιών, δύο με τυπική γλωσσική
ανάπτυξη και δύο με ΕΓΔ, εξισωμένων ως προς τη
γλωσσική τους επίδοση –όχι, όμως, ως προς τη
χρονολογική τους ηλικία– και μια ομάδα ΤΑ παι-
διών εξισωμένων με τα παιδιά με ΕΓΔ ως προς τη
χρονολογική τους ηλικία – όχι, όμως, ως προς τη
γλωσσική τους επίδοση.
Τα δεδομένα της έρευνας επιβεβαιώνουν τη
δυσκολία τόσο των μονόγλωσσων όσο και των δί-
γλωσσων παιδιών με ΕΓΔ στην παραγωγή κλιτικών
αντωνυμιών. Οι δύο ομάδες 10χρονων παιδιών με
ΕΓΔ παρουσίασαν σημαντικά χαμηλότερα ποσο-
στά ορθών απαντήσεων στο έργο παραγωγής κλι-
τικών αντωνυμιών σε σύγκριση με τα συνομήλικα
μονόγλωσσα παιδιά που παρουσίαζαν τυπική
γλωσσική ανάπτυξη, δηλαδή τα παιδιά της ομά-
δας ΜΟΝ10ΤΑ. Από την άλλη μεριά, τα ποσοστά
που παρουσίασαν τα παιδιά με ΕΓΔ δεν φάνηκε να
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διαφοροποιούνται σημαντικά από αυτά των ΤΑ
παιδιών με ίδιο προφίλ γλωσσικής ανάπτυξης αλ-
λά σημαντικά μικρότερη χρονολογική ηλικία. Τα
συγκεκριμένα ευρήματα συνηγορούν υπέρ της θε-
ωρίας της απλής καθυστέρησης στην κατάκτηση
της γλώσσας στην ΕΓΔ (Leonard, 1998. Ingram,
1981. Rice & Wexler, 1995. Rice και συν., 1995.
Varlokosta, 2000b, 2002) παρά υπέρ της θεωρίας
συνύπαρξης αναπτυξιακής ασυγχρονίας και ποι-
οτικών διαφορών σε σχέση με την τυπική γλωσσι-
κή ανάπτυξη (van der Lely, 2005. Stavrakaki, 2002b.
Spanoudis και συν., 2007). Το αποτέλεσμα αυτό
συμφωνεί επίσης με τα ευρήματα των Petinou και
Terzi (2002) που εξέτασαν τις κλιτικές αντωνυμίες
σε θέση αντικειμένου σε παιδιά-φυσικούς ομιλητές
της Ελληνικής Κυπριακής; βρήκαν μόνο ποσοτικές
διαφορές λαθών ανάμεσα στα ΤΑ παιδιά και στα
παιδιά με ΕΓΔ και όχι ποιοτικές, γι’ αυτό και συ-
μπέραναν ότι η ΕΓΔ συνιστά μόνο χρονική καθυ-
στέρηση στα πλαίσια της τυπικής γλωσσικής ανά-
πτυξης. Ωστόσο, η ακριβής πορεία κατάκτησης
των κλιτικών αντωνυμιών σε ΤΑ παιδιά-ομιλητές
της κυπριακής είναι ένα ιδιαίτερο περίπλοκο ζήτη-
μα που εγείρει αντιφάσεις κυρίως ως προς τον
ακριβή προσδιορισμό της ηλικίας κατά την οποία η
προτίμηση τοποθέτησης του αδύνατου τύπου προ-
σωπικής αντωνυμίας προ-ρηματικά επικρατεί ένα-
ντι της τάσης για τοποθέτηση της κλιτικής αντω-
νυμίας μετα-ρηματικά (Neokleous, 2011).
Τα ποσοστά άστοχων απαντήσεων με ή χωρίς
κλιτικό που σημειώθηκαν από τα παιδιά στο έργο
παραγωγής κλιτικών αντωνυμιών επιτρέπουν μια
πληρέστερη προσέγγιση των γλωσσικών δυσκο-
λιών που αντιμετωπίζει η κάθε ομάδα παιδιών. Πέ-
ρα από την ομάδα των ΜΟΝ10ΤΑ παιδιών των
οποίων η επίδοση ήταν σχεδόν αλάνθαστη (86,92%
ποσοστό ορθών απαντήσεων), τα ΜΟΝ7ΤΑ παιδιά
παρουσίασαν σημαντικές τάσεις στα ποσοστά
άστοχων απαντήσεων χωρίς κλιτικό κυρίως ως
προς την εκτεταμένη χρήση ΟΦ έναντι της κλιτι-
κής αντωνυμίας. Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα
φανερώνει την απαιτητική φύση των κλιτικών
αντωνυμιών στη γλωσσική παραγωγή μονόγλωσ-
σων παιδιών με μητρική γλώσσα την ελληνική, γε-
γονός που θα μπορούσε να αποδοθεί στο επεξερ-
γαστικό κόστος που επιφέρει η λειτουργία της συ-
ναναφοράς των αντωνυμικών στοιχείων (Chien &
Wexler, 1990) σε σύγκριση με τη χρήση ΟΦ που
δεν υπόκειται σε ανάλογη συντακτική δέσμευση,
κατά συνέπεια, είναι λιγότερο απαιτητική σε επε-
ξεργαστικούς πόρους.
Από την άλλη μεριά, η κατηγορία άστοχων
απαντήσεων με κλιτικό με τη μεγαλύτερη συχνό-
τητα εμφάνισης για τα μονόγλωσσα και δίγλωσ-
σα παιδιά με ΕΓΔ ήταν το μορφοφωνολογικό μαρ-
κάρισμα του κλιτικού στοιχείου με λάθος γραμμα-
τικό γένος. Μάλιστα, τα ποσοστά λάθους για τη
συγκεκριμένη κατηγορία ήταν σημαντικά υψηλό-
τερα από όλες τις υπόλοιπες ομάδες παιδιών, γε-
γονός που υπονοεί δυσκολία στην πραγμάτωση
της συμφωνίας ως προς το γένος μεταξύ του κλι-
τικού αντωνυμικού και του ουσιαστικού που απει-
κονιζόταν στα σκίτσα του συγκεκριμένου έργου. Η
χρήση της ουδέτερης κλιτικής αντωνυμίας βρέθη-
κε να υπερ-γενικεύεται και από τις δύο ομάδες παι-
διών με ΕΓΔ, συνηγορώντας υπέρ των αναλύσεων
που δείχνουν το ουδέτερο γένος ως ασημάδευτο
στη γραμματική της ελληνικής (Tsimpli, 2003.
Varlokosta, 2011). Η δυσκολία των παιδιών με ΕΓΔ
αναφορικά με την πραγμάτωση του μη-ερμηνεύσι-
μου χαρακτηριστικού του γραμματικού γένους στο
κλιτικό στοιχείο φαίνεται να συμφωνεί με τη θεωρία
της ερμηνευσιμότητας των Tsimpli και Stavrakaki
(1999) και Tsimpli και Mastropavlou (2007) σύμφω-
να με την οποία η γλωσσική απόκλιση που παρα-
τηρείται στα παιδιά με ΕΓΔ συνίσταται στην έλλει-
ψη προσβασιμότητας στα μη ερμηνεύσιμα χαρα-
κτηριστικά με αποτέλεσμα το μορφολογικό τμήμα
του γλωσσικού συστήματος για τα συγκεκριμένα
χαρακτηριστικά να είναι προβληματική. 
Παρατηρήσαμε, επίσης, ότι η τάση των
ΔΙ10ΕΓΔ παιδιών να παράγουν προτάσεις με κλι-
τικό αναδιπλασιασμό (π.χ. το βάφει το σπίτι το
παιδί) ήταν σαφώς εντονότερη σε σύγκριση τόσο
με τους ΤΑ συνομηλίκους τους όσο και με τα μο-
νόγλωσσα παιδιά με ΕΓΔ ίδιας χρονολογικής ηλι-
κίας, φέρνοντας στην επιφάνεια ένα εύρημα που
θα μπορούσε να ερμηνευτεί στα πλαίσια επίδρα-
σης του παράγοντα της διγλωσσίας. Βάσει των
συγκρίσεων των επιδόσεων των παιδιών στο έρ-
γο παραγωγής κλιτικών αντωνυμιών, δεν παρατη-
ρήθηκε σημαντική διαφορά μεταξύ των ποσοστών
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ορθών απαντήσεων των μονόγλωσσων και των δί-
γλωσσων παιδιών με ΕΓΔ αλλά ούτε και μεταξύ
των 7χρονων μονόγλωσσων και δίγλωσσων παι-
διών με τυπική γλωσσική ανάπτυξη, γεγονός που
με μια πρώτη ματιά υπονοεί ότι η διγλωσσία δε
άσκησε θετική αλλά ούτε και αρνητική επίδραση
στην επίδοση των δίγλωσσων παιδιών σε σύγκρι-
ση με τα μονόγλωσσα. Ωστόσο, στη βάση της ποι-
οτικής διαφοροποίησης που παρέχουν τα προφίλ
των άστοχων απαντήσεων των συμμετεχόντων, και
πιο συγκεκριμένα στην κατηγορία παραγωγής κλι-
τικού αναδιπλασιασμού αντί της κλιτικής αντωνυ-
μίας, υποστηρίζεται ότι τα ΔΙ10ΕΓΔ παιδιά πα-
ρουσίασαν υπεροχή ως προς τους πόρους επε-
ξεργασίας που διέθεσαν για την παραγωγή κλιτι-
κού αναδιπλασιασμού σε σύγκριση τόσο με τα
ΜΟΝ7ΤΑ που προτίμησαν τη χρήση της ΟΦ όσο
και με τα ΜΟΝ10ΕΓΔ τα οποία δεν παρήγαγαν κα-
νένα παράδειγμα κλιτικού αναδιπλασιασμού. Οι
διεργασίες που θεμελιώνουν την παραγωγή του
κλιτικού αναδιπλασιασμού θεωρούνται ότι είναι
υπολογιστικά πιο απαιτητικές από την παραγωγή
ΟΦ, καθώς προϋποθέτουν την πραγμάτωση μιας
δομικής σχέσης αλληλεξάρτησης μεταξύ της κλι-
τικής αντωνυμίας και της ΟΦ, σε αντίθεση με την
παραγωγή μιας απλής ΟΦ που είναι επεξεργαστι-
κά λιγότερο σύνθετη. Η διγλωσσία σε αυτήν την
περίπτωση φάνηκε να ενισχύει τα παιδιά με ΕΓΔ
στο να επεξεργαστούν τη δομική πολυπλοκότητα
των προτάσεων με κλιτικό αναδιπλασιασμό πιο
αποτελεσματικά σε σύγκριση με τα μονόγλωσσα
παιδιά με ΕΓΔ και τα 10χρονα ΤΑ μονόγλωσσα παι-
διά. Επιπλέον τα συγκεκριμένα αποτελέσματα υπο-
νοούν ότι η συχνή παραγωγή κλιτικού αναδιπλα-
σιασμού από τη συγκεκριμένη ομάδα (ΔΙ10ΕΓΔ)
λειτουργεί αντισταθμιστικά στη δυσκολία που
αντιμετωπίζει με την υποχρεωτική δήλωση του
γραμματικού γένους και της πτώσης στην κλιτική
αντωνυμία.
Τέλος, το εύρημα της σημαντικής συσχέτισης
μεταξύ της ικανότητας ανάκλησης προτάσεων των
ΜΟΝ10ΕΓΔ και της επίδοσής τους στην παραγω-
γή κλιτικών αντωνυμιών διευρύνει την οπτική μας
για τον τρόπο με τον οποίο δυσλειτουργίες στη
λεκτική εργαζόμενη μνήμη σχετίζονται με γλωσσι-
κά ελλείμματα στα πλαίσια της ΕΓΔ. Υπάρχουν
ερευνητές που θεωρούν την ανεπαρκή ικανότητα
μορφο-συντακτικής επεξεργασίας παιδιών με ΕΓΔ
ως εκδήλωση της ελλειμματικής διατήρησης και
επεξεργασίας πληροφοριών στη λεκτική εργαζό-
μενη μνήμη (Leonard και συν., 2007. Archibald,
2006. Montgomery, 2000a, 2000b). Πράγματι, η
σταδιακή αύξηση της έκτασης και της συντακτικής
πολυπλοκότητας των προτάσεων στο έργο ανά-
κλησης (Stavrakaki & Tsimpli, 2000) που χρησιμο-
ποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσας μελέτης εί-
χε αρνητικό αντίκτυπο στην ικανότητα μνημονικής
διατήρησης και ανάκλησης των μονόγλωσσων παι-
διών με ΕΓΔ τα οποία προέβαιναν σε συστηματι-
κές παραλείψεις λειτουργικών κυρίως μορφημά-
των, όπως συνδέσμων, μορίων άρνησης, άρθρων
και προθέσεων, ή αντικαταστάσεις ρημάτων και
ουσιαστικών από τις ίδιες γραμματικές κατηγορίες
αλλά με άστοχη δήλωση των μορφολογικών τους
χαρακτηριστικών, όπως του γένους, του προσώ-
που ή/και του αριθμού. Τα δεδομένα της παρού-
σας μελέτης ενισχύουν το συμπέρασμα ότι εργα-
ζόμενη μνήμη και γλώσσα αλληλεπιδρούν μεταξύ
τους και ότι ιδιαίτερα τα παιδιά με γλωσσικές δυ-
σκολίες είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στα έργα ανά-
κλησης, γεγονός που υπογραμμίζει τη σπουδαιό-
τητα της λεκτικής εργαζόμενης μνήμης στη γλωσ-
σική επεξεργασία.
Επιπλέον, η θετική συσχέτιση του ελλείμματος
στη λεκτική εργαζόμενη μνήμη των μονόγλωσσων
παιδιών με ΕΓΔ και της επίδοσής τους στην πα-
ραγωγή κλιτικών αντωνυμιών, όπως προκύπτει
από την παρούσα έρευνα, καθιστά εφικτή μια
πρώτη αξιοποίηση των ερευνητικών δεδομένων σε
επίπεδο τόσο πρώιμης ανίχνευσης όσο και εκπαι-
δευτικής παρέμβασης για τα παιδιά με ΕΓΔ. Πιο
συγκεκριμένα, το συγκεκριμένο εύρημα δύναται
να αξιοποιηθεί στο μέλλον πρακτικά τόσο μέσω
της χρήσης έργων ελέγχου της εργαζόμενης μνή-
μης των παιδιών στα πλαίσια πρώιμης ανίχνευσης
όσο και μέσω του σχεδιασμού εργαλείων ενίσχυ-
σης της λεκτικής μνήμης των παιδιών με ΕΓΔ με
έμμεσο στόχο την άμβλυνση των δυσκολιών τους
στο μορφο-συντακτικό επίπεδο της γλώσσας. Χα-
ρακτηριστική υπήρξε η απουσία ανάλογης συσχέ-
τισης των έργων ανάκλησης και παραγωγής κλι-
τικών αντωνυμιών στο δίγλωσσο πληθυσμό με
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ΕΓΔ του οποίου η επίδοση στο έργο ανάκλησης
ήταν υψηλότερη από τα ΜΟΝ10ΕΓΔ παιδιά. Η δια-
φοροποίηση μεταξύ των μονόγλωσσων και δί-
γλωσσων παιδιών με ΕΓΔ ως προς την επίδοσή
τους στην ανάκληση προτάσεων θα μπορούσε να
ερμηνευτεί ως ένδειξη ενίσχυσης της εργαζόμε-
νης μνήμης στη διγλωσσία, ωστόσο, μια τέτοια ερ-
μηνεία χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.
Όπως σε κάθε μελέτη, έτσι και στην παρούσα,
υπήρχαν κάποιοι περιορισμοί, εκ των οποίων ση-
μαντικότεροι θα λέγαμε ότι ήταν τρεις. Ο πρώτος
περιορισμός της μελέτης ήταν το δείγμα που εί-
χαμε για τους σκοπούς της έρευνας. Ο αριθμός
συμμετεχόντων στην παρούσα μελέτη ήταν σχε-
τικά μικρός, κατά συνέπεια, μία νέα μεγαλύτερου
εύρους μελέτη θα διευκόλυνε την εξαγωγή πιο
ασφαλών συμπερασμάτων. Δεύτερος περιορι-
σμός της μελέτης ήταν η ανομοιογένεια στα ζεύ-
γη γλωσσών, κατά συνέπεια οι διαγλωσσικές δια-
φορές στο σύστημα κλιτικών αντωνυμιών, αλλά
και η διαφορετική μορφή διγλωσσίας των παιδιών
με δίγλωσση ανάπτυξη και διάγνωση ΕΓΔ, γεγο-
νός που μπορεί και να επηρέασε τις ατομικές επι-
δόσεις τους στο έργο παραγωγής των κλιτικών
αντωνυμιών στην ελληνική/δεύτερη γλώσσα. Ο
τρίτος περιορισμός αφορά στο έργο ανάκλησης
προτάσεων που δεν χορηγήθηκε στις ομάδες παι-
διών με τυπική γλωσσική ανάπτυξη. Μελλοντικός
στόχος της ερευνητικής ομάδας είναι η χορήγηση
του συγκεκριμένου εργαλείου στις τρεις ομάδες
των ΤΑ μονόγλωσσων και δίγλωσσων παιδιών που
συμμετείχαν στην έρευνα.
5. Συμπεράσματα
Συνολικά, τα δεδομένα της παρούσας μελέτης
δείχνουν ότι οι γλωσσικές διεργασίες που εμπλέ-
κονται στην παραγωγή κλιτικών αντωνυμιών δεν
λειτουργούν αποτελεσματικά στα παιδιά με ΕΓΔ.
Οι συγκρίσεις με ΤΑ ομάδες παιδιών αντίστοιχης
γλωσσικής ή χρονολογικής ηλικίας συνηγορούν
υπέρ της θεωρίας της σοβαρής χρονικής καθυ-
στέρησης στη γλωσσική ανάπτυξη παρά υπέρ θε-
ωριών που υποστηρίζουν ότι η πορεία κατάκτησης
της γλώσσας για τα παιδιά με ΕΓΔ είναι ποιοτικά
διαφορετική. Τα δεδομένα της έρευνας κατά συ-
νέπεια φαίνεται να κινούνται υπέρ της υιοθέτησης
της άποψης ότι η παραγωγή κλιτικών αντωνυμιών
μπορεί να λειτουργήσει ως ένας αξιόπιστος δεί-
κτης για την ΕΓΔ. Όσον αφορά το ρόλο της δι-
γλωσσίας στην ΕΓΔ, τα ευρήματα της παρούσας
έρευνας δε δείχνουν σημαντικά διαφορετική επί-
δοση των δίγλωσσων σε σχέση με τα μονόγλωσσα
παιδιά με ΕΓΔ, κάτι το οποίο στηρίζει την άποψη
ότι η διγλωσσία δεν επιβαρύνει τη γλωσσική δια-
ταραχή (Paradis και συν., 2003, 2006. Gutierrez-
Clellen, Simon-Cereijido, & Wagner, 2008). Επιπλέ-
ον, η ποιοτική διαφορά μεταξύ μονόγλωσσων και
δίγλωσσων παιδιών με ΕΓΔ ως προς τις άστοχες
απαντήσεις τους δείχνει ότι τα δίγλωσσα παιδιά με
ΕΓΔ επιλέγουν τον κλιτικό αναδιπλασιασμό περισ-
σότερο απ’ ότι τα μονόγλωσσα παιδιά με ΕΓΔ, τα
οποία επιλέγουν την ΟΦ. Από αυτές τις άστοχες
απαντήσεις, όμως, ο κλιτικός αναδιπλασιασμός εί-
ναι πιο πολύπλοκος ως προς τη συντακτική του
πραγμάτωση. Από αυτή την πλευρά τα δίγλωσσα
παιδιά με ΕΓΔ φαίνεται να πλεονεκτούν σε μικρό
βαθμό έναντι τον μονόγλωσσων παιδιών με ΕΓΔ.
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A study of clitic pronoun production in monolingual and




In this study, we tested the predictions of two opposing perspectives on the nature
of the deficit in Specific Language Impairment (SLI): the language delay approach,
and the view that the language development of SLI children is qualitatively different
from typically developing children populations. Data consisted of the elicited production of pronominal object
clitics from monolingual and bilingual SLI children with various language pairs (Greek always being the
children’s second language); younger, typically developing, bilingual language peers, and monolingual
Greek-speaking comparison groups. We analyzed the children’s accurate responses and error-types in clitic
production. Both SLI groups had more difficulty with clitics in comparison to typically-developing,
chronological age-matched peers, while SLI children performed similarly with their younger, unaffected
monolingual and bilingual peers. We argue that these findings provide support to the language delay
approach and present challenges to the role of bilingualism in SLI.
Keywords: Clitic pronouns, Bilingualism, Specific Language Impairment. 
1. Address: School of English, Aristotle University of Thessaloniki, 54124 Thessaloniki. Greece. Tel.:
+302310 997444. Fax: 2310 997432. E-mail: imt@enl.auth.gr
2. Address: School of English, Aristotle University of Thessaloniki.
3. Address: School of English, Aristotle University of Thessaloniki.
ABSTRACT
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
http://epublishing.ekt.gr | e-Publisher: EKT | Downloaded at 24/12/2020 04:56:00 |
